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БЎЛАЖАК ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ КАСБИЙ-ГРАФИК
КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН
ТАЪЛИМНИНГ РОЛИ
Муслимов Шерзод Нарзулла ўғли
Тошкент давлат педагогика университети таянч докторанти
Аннотация: Мақолада асосий эътибор бўлажак технология фани ўқитувчиларини
касбий-график компетентлигини ривожлантиришда шахсга йўналтирилган таълимнинг
ролини, педагогик ва график фаолиятга мотивацион-қадриятли муносабати шахснинг
мураккаб интегратив сифатлари кўриб чиқилган, когнитив, ҳиссий ва ҳиссийинтеллектуал билимлардан иборат таркибий қисмларини очиб беришга қаратилган.
Калит сўзлар: педагогика, график фаолият, компетенция, компетентлик, касбийграфик компетентлик, қизиқиш, мотив, шахс, қадрият, “Технология” фани
ўқитувчисининг касбий-график компетентлиги, шахсга йўналтирилган таьлим.
РОЛЬ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
Муслимов Шерзод Нарзуллаевич
базовый докторант ТГПУ им.Низами
Аннотация: В статье основное внимание уделяется раскрытию роли личностноориентированного образования в развитии профессионально-графической компетентности
будущих учителей технологических наук, мотивационно-ценностного отношения к
педагогической и графической деятельности, составляющих когнитивных, эмоциональноинтеллектуальных знаний, в которых рассматриваются сложные интегративные
качества личности
Ключевые понятия: педагогика, графическая деятельность, компетенция,
компетентность, профессионально-графическая компетентность, интерес, мотивация,
личность, ценность, профессионально-графическая компетентность учителя технологии,
личностно-ориентированное обучение
THE ROLE OF PERSONALITY-ORIENTED EDUCATION IN THE DEVELOPMENT
OF PROFESSIONALLY-GRAPHIC COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF
TECHNOLOGICAL SCIENCES
Muslimov Sherzod Nazrullayevich
basic doctoral student TSPU after Nizami
Abstract: The article focuses on the role of personality-oriented education in the
development of professional and graphic competence of future teachers of technological Sciences,
motivational and value attitude to teaching and graphic activities, components of cognitive,
emotional and intellectual knowledge, which deals with complex integrative qualities of the
individual
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competent teacher of the discipline “Technology”.
Ҳозирги таьлим парадигмаларини янгиланиб боришини асосий моҳиятида
таьлим жараёнида талабаларни фаолият юрита олиш нуқтаи назаридан
ёндашишни тақоза қилмоқда. Бўлажак технология фани ўқитувчиларини касбий
тайёрлаш жараёнини натижаси сифатида уларни “касбий компетенция” тушунчаси
таьлим жараёнига кириб келди. Касбий компетенция бу – касбий ва ҳаётий
тажрибалар, қадриятлар ва маданият ҳамда билим, кўникма ва малакалардан
унумли фойдаланган ҳолда касбий фаолиятдаги реал вазиятларда содир бўлган,
касбий муаммо ва масалаларни ечишга тайёр ва қобилиятли, интегратив характерда
фикрлайдиган шахс.
Касбий фаолият самарадорлиги қонуниятларни амалга ошириш даражаси
билан белгиланади - фаолиятнинг шахсий ва буюмли томони ўзаро боғлиқлиги ва
ўзаро алмашинуви билан белгиланади. Бу қонуният, В.А.Беликованинг [1] фикрига
кўра, қуйидаги тамойилларни ишлатиш асосида амалга оширилади: шахсий
йўналтирилганлик – мотивлар, қадриятлар ва шахсий аҳамиятга мос келувчи
шахсий мақсадларни қондиришга қаратилган фаолият; қадриятли аҳамият –
фаолият ва унинг натижаларига шахсий манфаат ёки кераксизлик, шахсий аҳамият
ёки аҳамиятсизлик нуқтаи назаридан ёндашув Касбий фаолиятнинг шахсий
йўналтирилганлиги ва қадриятли аҳамиятли тамойиллари бизни ўқитувчининг
касбий компетентлиги мотивацион-қадриятли таркибий қисмини тушуниш ва
ўқитувчиларни тайёрлаш жараёнида уларни ҳисобга олишимиз кераклигини
кўрсатади, чунки шахснинг ижодий фаолияти даражаси унинг қадриятлари
мазмуни ва тавсифи билан белгиланади.
Қадрият тавсифи бўйича биз фақат инсон ва жамият дунёсида
қўлланиладиган таълимни тушунамиз. Қадрият фақатгина “инсон ўлчами” мавжуд
буюмлар ва ҳодисаларнинг ўзига хос туридир, қадриятлар бирламчи эмас, улар
дунё ва инсон ўртасидаги муносабатлардан келиб чиқади ва инсон учун муҳим,
“шахсий маъно”га айланади. Қадриятлар, уларни амалга ошириш қобилияти,
психологик ҳиссиётлар жараёнида муҳим аҳамиятга эга бўлади. Қадрият ва маъно
объектив дунёда инсон эҳтиёжлари билан ўзаро алоқадорликда пайдо бўлади.
Талабдан мақсадга эришиш ўз-ўзидан бўлмайди. Талаб ва мақсадларни мотивлар
бирлаштиради. Мотивацияни ўрганиш – бу инсон талабларини ишга солиш ва
кучайтириш сабаблари ва омилларини таҳлил қилишдир.
Шу билан бирга, биз ҳолатнинг фаолиятли, хулқ-атвор нуқтаи назаридан
келиб чиқиб, шахснинг мотивацион асослари яратилиши ва тартибга солиниши,
шахснинг маълум объектларга йўналтирилганлигини ва улар билан ўзаро мулоқот
қилиш йўлларини белгиловчи фаолиятга онгли муносабатни билдирувчи
эканлигини аниқладик. Мотивация деганда турли ҳаракатлар орасидан танлаб
олиш, танланган фаолиятни амалга оширишда изчиллик ва қатъиятлилик ва унинг
натижаларига эришиш тушунилади. Педагогик фаолиятда мотивацион-қадриятли
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тайёргарлик ушбу шахсда мавжуд ишонтириш, идеаллар, қадрият йўналишлари,
эҳтиёжлар, мақсадлар, қизиқишлар тизимида кўриб чиқилади. Педагогик
фаолиятда фаол-ижобий муносабатни шакллантириш жуда муҳимдир. У
профессионал ўқитувчи шахсининг асосий хусусиятлари ва касбий сифатларига
асосланади. Педагогик фаолиятга нисбатан ижобий муносабат умумпедагогик
билим ва кўникмаларни ўқитувчи шахсининг таркибий қисмига айлантиради. [2]
Касбий фаолиятда мотив деганда биз талабаларнинг ўз ўзига график
маданиятни эгаллашини назарда тутамиз, у касбий ва шахсий ўзини
ривожлантириш ва ўзини такомиллаштиришга бўлган эҳтиёжини қондириш шарти
ҳисобланади.
Инсон учун аҳамиятли у ёки бу қадриятлар муносабатга қараб қабул
қилинади ёки рад этилади. Муносабат деганда биз объектив борлиқда яхлит
индивидуал, сайланган, онгли алоқалар тизимини назарда тутамиз.
Мотив - бу фаолиятни нима учун амалга оширилишидир; у инсон
бажараётган иши мазмунини англатади. Инсоннинг қатъий мотивлари тизими
унинг йўналтирилганлигини ташкил қилади, у марказий ўринда туради, унингсиз
ўқитувчининг муҳим касбий сифатлари ривожланмайди. Янада кучли мотив,
фаолиятга ҳиссий муносабат билдириш, қизиқиш ҳисобланади. Махоратли
ўқитувчи мотивлари тизимида ўқувчиларни ўқитувчилик касбига ва педагогик
фаолиятга қизиқиш уйғотиш, болаларга қизиқиш ва уларни севиш, педагогик
ишларга берилиш, педагогик билим, кўникма ва малакаларни эгаллашларига
ҳаракат қилиш марказий ўринда туради. Ушбу барча мотивлар ўқитувчи шахсининг
педагогик йўналтирилганлигини белгилайди. Масалан, фақат ўқув фанига қизиқиш
педагогик йўналганликни ўз ичига олмайди.
Қизиқиш ва мотивлар шахснинг қадриятли йўналишларига боғлиқдир.
Педагогик ва график фаолиятга мотивацион-қадриятли муносабатни биз шахснинг
мураккаб интегратив сифатлари сифатида кўриб чиқамиз, у когнитив (касбнинг
ижтимоий аҳамияти, унинг қадриятлари, мавжудлиги хусусиятларини тушуниш),
ҳиссий (касбий танловдан қониқиш) ва ҳиссий-интеллектуал (мақсадга мувофиқлик,
қатъиятлилик, психологик-педагогик билимларни ўзлаштириш фаоллиги)дан
таркиб топган ярим функционал тузилмани ўз ичига олади, масалан:
-талабаларнинг якка ҳолда ёки ўзаро ҳамкорликда олган психологикпедагогик, методик, техник-технологик, график билимларини чуқур ва қатъий
ўзлаштириш;
-умумлаштирилган график кўникмалар ва малакалар мажмуасини ўқув
график фаолиятда ўзлаштириш;
-график вазифаларни бажариш кўникмаси;
-график таълим жараёнини педагогикалаштириш;
-технология ўқитувчиси касбий сифатларини график фаолият билан боғлаб
ривожлантириш;
-ижодий ва техник фикрлашни ривожлантириш, ўз-ўзини англаш
қобилиятини ва ўз график фаолиятига нисбатан баҳони ошириш;
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-талабаларнинг
интеллектуал,
педагогик,
ижодий
қобилиятларини
ривожлантириш;
-график таълим жараёнида ва якка ҳолда ақлий, ахлоқий, эстетик, меҳнат
тарбиясини амалга ошириш;
-график фаолиятга қизиқишни ривожлантириш;
-технология, чизмачилик ва графика ўқитувчисида график маданиятни
шакллантириш.
Ўқитувчи учун асосий қадрият боланинг шахси, унинг субъективлиги
ҳисобланади. Бола шахсига нисбатан қадриятли муносабат таълим тизимида
ўқитувчининг касбий фаолияти учун барқарор манба бўлибгина қолмай, балки
касбий ҳақиқатни акс эттирувчи воситадир. Ўқитувчининг шахга йўналтирилган
касбий фаолияти ўз субъектидан биргаликда ҳис қилиш, шунингдек, ўқувчиларнинг
ривожланган эмпатия, интеллектуал, ҳиссий ва хулқ атворига жавоб беришни талаб
қилади. Таълимдаги мавжуд тизим фанларнинг камлиги, таълим-тарбия
вазифаларини амалга оширишда шахсий тамойилнинг камлиги, уларни ҳал этишда
ўқитувчининг тайёргарлиги камлигини кўрсатади.
Шундай қилиб, инсонни мустақил ижодий фаолиятга тайёрлаш билан
якунланувчи технологик таълим, шахсий ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлиши керак.
Бу, бир томондан, “Технология” таълим соҳасида ўқувчиларнинг ўз-ўзини
ривожлантириши учун ўз шахсий сифатларини амалга ошириш, бошқа томондан
олинган билим ва кўникмалардан моҳирона фойдаланиш асосида муносиб
турмушни таъминлаши кераклигини англатади.
Технологик таълимда ривожлантирувчи концепциянинг бошланғич нуқтаси
шахснинг таълим жараёни мақсади ва омиллари ҳамда таълим жараёнида шахсий
тажрибани шакллантиришнинг ўзига хос хусусияти ва механизмлари ҳақидаги
тасаввурлари ҳисобланади. Шахсга йўналтирилган таълим – бу ушбу хусусиятларга
эга шахсни шакллантириш эмас, балки тўлиқ шаклланиш учун шароит яратиш,
таълим жараёни субъектларининг шахсий вазифаларини шунга мос ҳолда
ривожлантиришдир. Шахсга йўналтирилган таълим шахс томонидан талаб
қилинган вазиятларда, уни ривожлантириш кучи билан пайдо бўлади.
Қадриятли йўналтириш шароитидаги шахс нафақат “мустақиллик”ни, балки
инсон жамиятининг глобал ҳаёт шароитлари: тинчлик, меҳнат, атроф-муҳитни
муҳофаза қилиш каби зарурий нарсаларни ҳам бирлаштиради. Шахс – бу
жамиятнинг ҳаёт тарзини енгиб чиқа оладиган, ўз режасига мувофиқ мавжудлик
йўлини эркин танлашга қодир маънавий фаолият субъектидир. Шахс, ўзини ўзи
яратади.
Шахсият фаолият жараёнида ривожланади. Замонавий шароитда педагогик
фаолият янги хусусиятларга эга бўлиб, улар орасида дарснинг, дарсдан ташқари
фаолиятнинг, ишлаб чиқариш меҳнатининг ўқувчи шахсини ривожлантиришга
таъсир қилувчи педагогик таъсирларни аниқлаш ва лойиҳалаш муҳим аҳамиятга
эга. Шу билан бирга, ўқитувчи фаолиятида “тор педагогик” функционал
элементларни олиб ташлаш керак эмас, уларни “ўрганиш”, “фаоллаштириш”да
фақатгина “бир зумда” бажаришга ўргатиш керак. Янги мактаб ўқитувчисидан, янги
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“Технология” таълим соҳасида таълим-тарбия жараёнини ўқувчи шахсига
йўналтириш кўникмаси, “педагогик рефлексия”ни амалга ошириш, яъни, ўз
педагогик фаолиятини "сабоқ" ва "тадбирлар" сифатида эмас, балки шахсни
шакллантиришнинг қонуний босқичларидан иборат жараён сифатида қабул қилиш
ва тартибга солиш талаб қилинади. Бўлажак ўқитувчи “технология”ни турли
таълимий-тарбиявий вазифаларни ривожлантириш вазиятларида эгаллаши керак,
ўз фанига инновацион жараёнлар тизимини киритиш қобилиятига эга бўлиши
керак.
Ўқитувчи фаолиятида касбий қадриятлари унинг мақсади, вазифаси, мазмуни
ва асосий тамойилларини белгилайди.
Педагогик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, мотивацион-қадриятли компонент
ўқитувчининг касбий фаолиятдаги ижодкорлиги, ўз ижодий потенциалини
ривожлантириш; касбий-ижодий фаолиятда мақсадни мустақил равишда белгилаш
ва унга эришиш истаги; мақсадларга эришиш учун интилиш; ўз ўзини шахсий
ривожлантириш, профессионал юксалиш, ўзини англаш; педагогик фаолият
самарадорлигини ошириш шарти сифатида касбий ижодкорлик асосларини
эгаллашнинг маъносини англаш, ўқувчи шахсини ривожлантиришдаги сифат
ўзгаришларининг намоён бўлиши; касбий-ижодий фаолиятга қизиқиш; ижодий
ҳамкорликка тайёрликдан иборат бўлади. [3]
Ўқитувчининг жаҳон ва миллий маданиятда, жумладан педагогикада ўз ўзини
аниқлаши, бу асосда ижтимоий-касбий ҳолатни эгаллаши, технология фани
ўқитувчисининг педагогик фаолиятига қадриятли ёндашуви касбий-педагогик
компетентликнинг
асоси
ҳисобланади.
Бунинг
аҳамияти
аниқ,
чунки
инсонпарварлик қадриятлари ва идеалларни рўёбга чиқариш, ўқитувчини ўсиб
келаётган авлодни меҳнатга тайёрлаш жараёнига, жамиятни ривожлантириш ва
маънавий янгилашга бевосита таъсир кўрсатадиган шахс сифатидаги фаол
иштирокисиз амалга оширилмайди. Ўқитувчининг фикрлаш маданияти,
ҳиссиётлари, қадриятлари, таъсирининг кучи ва сифатидан келиб чиқиб,
болаларнинг атрофдаги дунёни ва ўз ўзини идрок этиши белгиланади. Педагогика
фани бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик қадриятларининг инсонпарварлик
мазмуни асосида мақсадли-қадриятли, шахсий-маъноли қонуниятлари, аксиологик
йўналишларини график фаолиятда касбий компетентликнинг ажралмас қисми
ҳисобланадиган, касб таълимининг аҳамиятли, шахсий-семантик аспектларини
ўрганиш учун мўлжалланган.
References:
1.Belikov V. A. Lichnostnaya orientatsiya uchebno-poznavatelnoy deyatelnosti
(didakticheskaya konsepsiya): Monografiya. - CHelyabinsk: CHGPU "Fakel", 1995.-141 b.
2.Zeer, E.F. Modernizatsiya professionalnogo obrazovaniya: kompetentnostniy
podxod/E.F. Zeer, A.M. Pavlova, E.E. Simanyuk. – M.: MPSI, 2005. – 216 s.
3. Nabatova, L.V. Tvorchesko-konstruktorskaya deyatelnost studentov kak sredstvo
formirovaniya kriticheskogo mishleniya / L.V. Nabatova, E.R. Gayneev // Srednee
professionalnoe obrazovanie. – 2009. – № 8. – S. 22–24.
445

